






This  report  is  submitted  to  the Higher Education Academy  (HEA) on behalf of  the  Leisure Studies 
Association (LSA). LSA aims to foster research in Leisure Studies; to promote interest in Leisure Studies 
and advance education in this field; to encourage debate through publications, and an international 






and Southern England.  In  total, 17 participants were  involved. The vast majority of participants 

































from different  fields,  coming  from different disciplines,  constitutes different  kind of 
courses. (FG1) 
There was consensus within this focus group that whilst the majority of leisure scholars will view 
the  field  in  this way,  institutionally  ‐  that  is, within universities  ‐  there  remains a great deal of 
misunderstanding over what Leisure Studies actually represents. For example this participant said 
that his institution holds quite a narrow view of the field: 










































that  this  subject area  is  the  least mature of  those  represented  in  the  focus groups. There was 

































Others argued  that  judging  the  field’s  success by numbers of publications alone  is  limited. This 
participant  for example, who  identified herself as a historian of  leisure said  that publications  in 
leisure  history  are  declining.  She  attributed  this  in  part  to  the  prerogatives  of  universities  to 
promote employability in graduates as well as the contemporary push towards providing evidence 
of impact in academic work – both of which she believed are more challenging for historians: 







me working  in Leisure Studies  if you  like  is actually pretty challenging, potentially to 
teach it because there isn’t the same amount of research that goes on. (FG1) 






































Discussions  around  accessibility  contributed  to  a  wider  debate  about  what  constitutes 







felt  that,  in  social  media  spaces,  the  academic  credibility  of  the  author  becomes  even  more 
relevant: 
These resources start the dialog … it’s very interesting. We have in my field … there is a 
very world  renowned author who has been acclaimed  for many books and  journal 
papers and allsorts who has his own blog and students refer to that in their work, and 
I suppose because I know of the author … you accept that and that’s a credible resource 












Extending on  from  this another participant  referred  to  the ease of availability of poor coaching 
videos/resources on the internet: 
People are producing their resources and things like that [on the internet]. A very large 




Some  participants  stressed  that  academics  need  to  re‐think  what  constitutes  academic 
resources.  Some  spoke  about  how  their  own  personal  experiences  of  working  in  a  particular 
industry  was  an  invaluable  resource,  whilst  others  highlighted  how  industry  practitioners  are 



















these  are  challenges  across  the HE  sector  and  are  certainly not  isolated  to  Leisure  Studies. As 
highlighted above, the number of leisure‐specific degree programmes in UK universities has been 
in decline for the last decade. The main reason for this decline, it was felt, was due to the rise of 








management  was  important  for  our  students,  rather  because  there  was  a 
management option and a marketing option and a coaching option elsewhere. How 
does Leisure Studies survive under that? (FG1) 
This respondent  identified  the rising popularity of Sport‐based degree programmes as  the main 
threat to Leisure Studies provision: 
Well actually sport itself is, sport as a cultural and social practice is one of the biggest 
threats  to  Leisure  Studies  because  it  undermines  [it]  because  it  is  so  far  in  the 
ascendancy  that  it undermines any other kinds of elements of  leisure practices  that 
might be important in society or critical to people and give people meaning in their lives. 
we wouldn’t do a degree for example in Craft Studies would we, but perhaps we should 
because  craft  is  just  as  important,  probably,  ‘out  there’  to  people  in  terms  of  the 
meaning it gives to their lives – productivity, how it intercepts with labour and leisure ‐ 
but no one would do  a  degree  in  that.  Sport, potentially, depresses other  forms of 
leisure,  although  it  is  itself  a  form  of  leisure,  but  somehow  it  sits  in  this  privileged 
position. (FG1)   















respondent  commented  that  the  notion of  ‘leisure’  is  too  broad  for  students  to  identify with; 




wouldn’t  recognise  leisure as being  relevant  to  them. We don’t offer  leisure studies 
anymore and we leisure lecturers are a dying breed. (FG3)  
It was perceived that the teaching in the field was divided by two different epistemological 
approaches: one  favouring  typically  theory‐driven  teaching and  learning methods; and another 








































I do  feel  culturally  that we have moved  in  the  last 20 odd  years  from us as  tutors 
providing  a  framework  in which  students  study  so we will map  an  area  and  then 
students will  fill  in  those gaps  to now students expect everything  that  they need  to 
know coming from us and I think part of that cultural change is to do with tuition fees. 
There  is expectation  that  they are buying  something.  I get my experience,  I get my 
learning experience, but it’s given to me. (FG3) 
Discussions also addressed the view that students are becoming more influential in dictating 
the  content of  their programmes. The potential  impact of  the National  Student  Survey,  it was 
believed, gave  students unprecedented  levels of power.  It was agreed  that  students  should be 
consulted on the content of their learning, but that ultimately, academic staff are best placed to 
know what students do and do not need from their degree programmes: 
They  come  in  and  they  are  thinking  “I  really  want  to  do  that”,  practical  events 





































3 How do you  think  the  teaching  in your subject area  is  likely  to evolve over  the next  few 
years? 
 
The  main  issues  discussed  in  this  section  were  related  to  the  use  of  technology  in  teaching, 
increasing student numbers, embedding research  in teaching and a broader drive  in HE towards 
internationalisation. Developments  in technology were considered to be both opportunities and 










seminars  ‐ now  to a generation who aren’t necessarily  responsive  to  that mode of 
teaching, they want to be online, they want to be individualised as well. (FG3) 
I mean you guys get them doing things like talking heads and stuff like that and You 
Tube  videos.  You  don’t  teach  them  how  to  do  it  but  it’s  the  skill  that  a  graduate 
probably needs. (FG2) 
It is going to evolve more into experience economy, experiential learning, co‐creation, 
you  know  things  where  the  students  actually  want  to  be  engaged  in  the  whole 
experience … I think there is definitely a move away from classroom‐based. (FG3) 





gap with  some of  the people  teaching, particularly people who have been  teaching 
quite a while in terms of having the skills to deliver what the students want. (FG2) 














mean  I was at a  conference where  they had  that  system where  you  could ask  the 


















teaching.  For  many  this  was  already  standard  practice,  but  for  others,  this  would  represent 
significant  changes.  The  majority  of  participants  in  these  focus  groups  were  research  active 
academics, but others were not. It was widely acknowledged that universities are expecting more 











the  contemporary  drive  within  HE  institutions  to  recruit  international  students,  and  to  form 
international partnerships. These partnerships were thought to be important as they are financially 








Yep! …  These  sort of  things are obviously  in  some ways  lucrative,  in  some ways a 
challenge … it’s going to be interesting to see what happens. (FG3) 















participants believed that there  is a wealth of academic  literature available for using  in teaching 
materials. Gaps were identified in a number of other areas. For example, a number of participants 







a  problem  bringing  in  suitable  speakers  you  know  who  are  going  to  talk  about 
something you want them to talk about? (FG3) 
Well there’s the chance to build a resource of speakers who would be more than happy 





















Building upon comments about  the current  threats  to  the  teaching of Leisure Studies  identified 
earlier the main gaps that might emerge are related to the perceived relevance of Leisure Studies 
as  a  degree  subject. We  are  not witnessing  the  evolution  of  leisure‐specific  degrees,  rather  a 
devolution, whereby previous sub‐fields within Leisure Studies are growing in their own right and 
subsequently,  threatening  the  existence  of  leisure‐specific  degrees  in  their  entirety.  The  gaps 
therefore, are in the future provision of leisure‐specific degrees themselves. 
 






Most of  these have already been discussed above and some mechanisms  for  tackling  these are 
offered in Part 3. There were five areas discussed. Firstly, it was felt that the LSA could facilitate the 
creation of a catalogue of guest speakers. Secondly, the LSA could play host to a bank of teaching 











Participants  believed  that  the HEA  could  be  doing more  to  help  sustain  Leisure  Studies.  They 
identified three areas. Firstly, some participants said that the HEA could be doing more to promote 
the field of leisure in its own right. There was a feeling that as sub‐fields of leisure have established 






sports  coaching,  leisure  studies,  events management,  entertainment management, 












are significant enough  to be employed and  to have our courses, but  if  that goes,  if 
Leisure Studies kind of merged with Events and Tourism and went into the Business unit 
that would be the end of Leisure Studies here. (FG1) 

























authority. Within  this  context,  sport,  the  arts,  parks,  theatres,  leisure  centres  and  libraries  all 
effectively became  leisure  institutions. This created a significant demand for graduate courses  in 




courses  changed  in nature but  remained high. However  as  the management of  local  authority 
leisure services were  taken over by private contractors  the  level of demand gradually declined. 
Simultaneously, as FE and HE became dependent on student recruitment for funding, institutions 
became concerned to think in market terms and began to design courses which were felt to appeal 
most  to  students.  Few  things were more  effective  to  recruitment  than  courses with  the word 








are  important  to  all  specific  forms  of  leisure  such  as  well‐being,  physical  and  mental  health, 
consumption,  issues  of  social  class,  gender,  ‘race’  and  ethnicity  and  disability,  community 
development  and  regeneration  and,  especially,  social policy. Particularly  in Higher  Education  it 
should be important that students are able to understand the generalities of leisure and apply them 
to sport, tourism, events etc. It is worrying that teaching staff seem unable to recognise this. 
The  LSA  is  a  learned  society  and  its  primary  function  is  to  promote  and  support  the 
development  of  Leisure  Studies.    It  does  see  importance  of  maintaining  and  promoting  an 
understanding of leisure within the HE curriculum even if this is not in the form of specific Leisure 














which means  that subjects  liked Leisure Studies may be viewed as  less germane,  inappropriate, 
and/or undeserving of scholarly scrutiny. Carrington recently wrote: 
In  our  neo‐liberal  age  of  public  sector  austerity  and  instrumental  learning, wherein 
grant‐driven  scientization  and  the  biomedicalization  of  research  dominates  the 
corporate university, trying to convince undergrads (let alone Deans) to appreciate the 













the  challenges  respondents  identified  in  the  focus  groups.  Each  of  these  mechanisms, 
representatives of the LSA believe, can be achieved and,  if  implemented  in consultation with  its 
members and ‘friends’, may have positive impacts on teaching and learning in Leisure Studies. 
Given  the  interconnected  nature  of  these  challenges,  we  would  like  to  stress  that  the 










































LSA  might  consider  tendering  for  research  projects  and  inviting  collaborations  between  other 
learned societies (UK and abroad) working in the field of Leisure Studies.  
 




































































As  a  professional  academic  body  the  LSA  could  be more  active  in  delivering  CPD  courses  and 
training. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
